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ABSTRAKT
Pas vite e vite avansimi jashtëzakonisht të shpejtë të teknologjisë dhe ekonomisë, duke e bëre
botën gjithnjë e më shumë një treg të madh global, erdhën edhe nevojat për studimin e faktorëve
të cilat i ndihmojnë ndërrmarrjeve dhe bizneseve që operojnë në shtete se çka i bën ato më
konkurruese në tregjet nacionale, dhe rrjedhimisht, duke analizuar këto, vjen një studim
substancial se cka i bën shtetet më kompetitive, më të prosperueshme. Që nga viti 2004, Banka
Botërore i liston vendet në bazë të indekseve të tyre të konkurrueshmërisë, ndërsa problematika
qëndron në faktin që Kosova si shtet nuk është përfshirë në këto raporte. Me anë të këtij punimi,
do tentoj të hedh dritë mbi një faktor ekonomik, një nga 12të sosh, sa janë të përfshirë në
raportet e GCI-së, atë të institucioneve, dhe se si organizimi i tyre ndikon për të mirë ose për të
keq në konkurrueshmërinë nacionale tregtare.

Ky hulumtim gjen mes tjerash se institucionet në Kosovë mbeten të pa-strukturuara, të
kompromentuara politikisht dhe se qytetarët nuk iu besojnë gjykatave, apo atyre institucioneve
që kanë të bëjnë më paranë publike, dhe ata besojnë se shpërndarja e tyre lidhet ngushtë me
favore politike. Ndërkaq, ata nuk ndihen kaq të rezervuar ndaj institucioneve të sigurisë, të cilat
sipas tyre i bëjnë shumë biznesmenë të mos i rrisin kostot e tyre për sigurinë e ndërrmarrjeve
të tyre private.

Fjalë kyçe: Konkurrueshmëria ekonomike, Institucionet, Sofistikimi Biznesor
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1. HYRJE

Në këtë kapitull do të paraqitet një pamje e përgjithshme në pika të shkurta për punimin dhe
qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera, do të paraqitet pyetja hulumtuese për të ilustruar
fokusin kryesor, si dhe rëndësinë e këtij hulumtimi.
Në kohën kur bota ka arritur një shkallë të lartë globalizimi, duke e shëndërruar gjithë botën në
një treg të madh e lehtë të ças’shëm, konkurrenca ka arritur një nivel aq të lartë, sa që kompanitë
për të qenë në mundësi për të mbijetuar ose të rriten, duhet ti takojnë një tregu që ua ofron atyre
konkurrueshmërinë. Pra, për të qenë të afta të ngadhënjejnë, egziston një sërë rrethanash që jo
gjithmonë varen nga kompanitë në fjalë, që ua mundëson atyre prosperitetin si dhe dominimin
në treg. Konkurrueshmëria paraqet, nivelin e produktivitetit të një vendi, por që pëemban në
vete një sërë faktorësh me ndikim në njëra tjetrën, që në analizë të plotë japin idenë mbi nivelin
e rregullit dhe rendit në atë vend, mbi mundësitë që kanë ndërrmarrjet, sa janë të përshtatshme
kushtët për zhvillim, hulumtim, inovacion, etj.

Kjo është një çështje shumë relevante për Kosovën, sepse shteti ynë nuk e ka ende të zhvilluar
analizën e konkurrueshmërisë, si dhe për faktin që Kosova është lënë jashtë Forumit
Ndërkombëtar Ekonomik. Poashtu, ky raport është një faktor i rëndësishëm kur vjen tek matja
e produktivitetit, sepse ky i fundit është një nga shtytësit kryesor të zhvillimit dhe rritjes
ekonomike, dhe meqenëse rritja ekonomike nënkupton më shumë të hyra, e më shumë të hyra
nënkuptojnë më shumë prosperitet për banorët e atij vendi, të kuptojmë konkurrueshmërinë në
nivel nacional, bëhët një nevojë e madhe, meqenëse na lejon të kuptojmë faktorët kryesor që si
reaksion zingjir, kanë efekt në njëri tjetrin.

Qëllimi im në këtë punim është të sjell të zbërthyer teorinë mbi konkurrueshmërinë, si dhe të
jap një shpjegim të literaturës mbi zhvillimet ekonomike si dhe ideologjitë e ndryshme për
secilin nga faktorët ekonomikë dhe se si ato kanë ndryshuar me kohën. Në ndërkohë, me
raportin e konkurrueshmërisë të bërë nga anketimi me ndërrmarrje të ndryshme, do të
mundohem të sjëll një teori mbi mënyrën se si institucionet ndikojnë në zhvillimin ekonomik,
dhe se si aktualisht qëndron gjendja me këtë pilar në vendin tonë, në bazë të indekseve të
ndryshëm të marrë nga leximi dhe interpretimi i të dhënave të mbledhura. Pra, këtë hulumtim
do e realizoj duke bërë analizën e teorive të ndryshme ekonomike të cilën do e paraqes tek
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kapitulli i shqyrtimit të literaturës, pastaj me anë të mbledhjes së të dhënave statike, të cilat do
më ndihmojnë të gjej material mbi ndërrmarrjet operuese në treg në mënyrë që të krijoj listën
për intervistim, intervista të cilat më pas do më ndihmojnë në grumbullimin e të dhënave
dinamike, leximi i të cilave, do ma mundësojë të të dhëna dinamike në formë tabelash, të cilat
përfundimisht do të më japin një përgjegjie mbi rolin e institucioneve dhe se sa kanë nevojë
për reforma të reja.
Mjedisi insitutucional si dhe rregulli i ligjit formojnë strukturën brenda të cilës qeveritë, firmat
dhe individët krijojnë interaksione për të gjeneruar të ardhura dhe këmbime. Lidhjen në mes të
rregullit institucional si dhe zhvillimi ekonomik në terme të të drejtave pronësore dhe mbrojtjes
së tyre, e shpjegonte (Coase, 1991), mirëpo ndikimet dhe eksternalitetet e përfitimet shkojnë
shumë më larg se të drejtat pronësorë. Institucionet pothuajse ndikojnë në secilin aspekt të
jetës, sepse janë pika më e lartë nga e cila dalin udhëzimet se si punët duhet të kryhen, se si
burimet duhet të ndahen, se si infrastruktura duhet të zhvillohet, se si të ndreqet sistemi arsimor,
teknologjia, e shumë të tjera. Në këtë studim, do të përdoret një analizë empirike për tu
dokumentuar një ndërlidhje e mundshme në mes të rolit të institucioneve si dhe rritjes
ekonomike, ku rast studimi do të jetë Kosova. Hulumtimi do e përdorë Raportin Ekonomik
Nacional të Konkurrueshmërisë, për të llogaritur ideksin e rregullit dhe ligjit në Kosovë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Definicioni i konkurrueshmërisë

Egziston një marrëveshje gjithnjë e në rritje mbi mënyrën e definimit të një konkurrueshmërie
nacionale. Sipas (Scott, 1985), “ Konkurrueshmëria nacionale i referohet aftësisë së një shteti
që të prodhojë, shpërndajë dhë shërbejë të mirat në tregun ndërkombëtar në konkurrencë me të
mirat dhe shërbimet e prodhuara në vendet tjera, dhe ta bëjë këtë në atë mënyrë që t’i ndihmojë
në rritjen e standardit jetësor. (Porter, 1990), thotë se koncepti i vetëm me kuptim i
konkurrueshmërisë nacionale është niveli i produktivitetit. Sipas (ECLAC, 1990) ekonomia si
tërësi mirret si konkurruese, nëse mespërmes strukturës se ekuilibrit ekonomik, ka aftësinë të
rrisë (ose të paktën të mbajë) pjesën e saj të tregut ndërkombëtar, përderisa në të njejtën kohë,
mban në nivel ose në rritje standardin jetësor të popullsisë së saj. Sipas (Michael Porter, 20082009), konkurrueshmëria është një set i institucioneve, politikave dhe faktorëve që përcaktojnë
nivelin e produktivitetit të një shteti. Niveli i produktivitetit, në anën tjetër, e vendosë shkallën
e prosperitetit që mund të fitohet nga një ekonomi. Në fjalë tjera, ekonomitë më konkurruese
kanë tendencë të jenë më të afta për të prodhuar nivele më të larta të të ardhurave për shtetet e
tyre, e niveli i produktivitetit përcakton poashtu shkallën e kthimeve në investim në një
ekonomi, dhe përderisa shkalla e kthimit është prej faktorëve themelorë për rritjen e ekonomisë,
një ekonomi më konkurruese është e mundur që të rritet më shpejtë në terme afatgjatë.

Koncepti i konkurrueshmërisë përfshin faktorë statik dhe dinamik, dhe janë 12 sosh që njihet
si 12 pilarët e ekonomisë. Këta faktorë, sipas renditjes janë kështu: 1. Institucionet, 2.
Infrastruktura, 3. Stabiliteti Makroekonomik, 4. Shëndeti dhe Edukimi Primar, 5. Edukimi i
lartë dhë trajnimet, 6. Eficienca e tregut të mallrave, 7. Eficienca e tregut të punës, 8.
Sofistikimi i tregut financiar, 9. Teknologjia, 10. Madhësia e tregut, 11. Sofistikimi biznesor,
12. Inovacioni. Edhe pse të gjithë këta pilarë, apo shtylla të ekonomisë studiohen ndarazi, të
gjitha janë të ndërlidhura mes vete asisoji që ndikojnë tek njëra tjetra. P.sh, Inovacioni (pilari i
dymbëdhjetë), është i pamundur në një botë pa institucione (pilari i parë), të cilat garantojnë të
drejtat autoriale e të pronësisë, pastaj inovacioni s’mund të realizohet në vende të cilat kanë
cilësi të dobët të shkollimit primar (pilari i katërt) ose trajnimeve të mëtejmë për punë (pilari i
pestë).
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2.2 Pikëpamja mbi ndikimin e faktorëve të ndryshëm në zhvillim

Është e qartë se pilarë të ndryshëm, i ndikojnë shteteve të ndryshme ndryshe. Edhe vetë
ekonomitë janë të ndara në tre kategori të zhvillimit të tyre, dhe faktorë të ndryshëm janë kyç
për faza të ndryshme të tyre. Sipas GCI (Michael Porter, 2008-2009), në fazën e parë, ekonomia
është e shtyrë nga rrethanat, elementet bazike, dhe shtetet konkurrojnë bazuar në puntorë të pa
trajnuar dhe resurse natyrore. Kompanitë konkurrojnë në bazën e çmimit dhe shesin të mira
apo produkte bazike, dhe produktiviteti i tyre i vogël bie pah në rrogat e tyre të vogla. Me
rritjen e rrogave, shtetet lëvizin në shkallën tjetër, atë ku ekonomia shtyhet nga efiçienca, ku
ata fillojnë të zhvillojnë procese më të efiçiente prodhimi dhe të rrisin cilësinë e produkteve.
Në këtë shkallë, konkurrueshmëria është vazhdimisht e shtyrë nga edukimi më i lartë dhe
trajnimet, efiçienca e tregut të mallrave dhe tregut të punës, sofistikimi i tregjeve financiare,
nga një treg vendor ose i huaj i madh, dhe aftësia për të shfrytëzuar më së miri teknologjitë
ekzistuese. Në shkallën e fundit, kur shtetet lëvizin në pjësën kur ekonomia e tyre shtyhet nga
inovacioni, ata fillojnë të jenë të afta për të mbajtur rroga të larta dhe të kenë standard të lartë
të jetësës vetëm nëse bizneset janë të aftë të konkurrojnë me produkte të reja dhe unike. Në
këtë fazë, kompanitë konkurrojnë vetëm nëpërmjet inovacionit. Pra, siç e pamë, të gjithë
faktorët mes vete kanë një ndikim inter-mediar, dhe të gjithë këta faktorë jo vetëm që luajnë
rol në faza të ndryshme të zhvillimit dhe janë të domosdoshëm për të mbajtur nivelin
makroekonomik, ato poashtu janë të afta të ndikojnë në shtytjen e rritjes së një faktori tjetër.

2.3 Rëndësia e resurseve natyrore në zhvillim

Resurset natyrore e ndikojnë rritjen ekonomike në masë të madhe. Ato përfshijnë resurse të
cilat janë të prodhuara nga natyra ose në, ose mbi tokë. Janë dy forma të pasurive natyrore, të
rigjenerueshme – p.sh pyjet, ose grumbujt e peshqëve, dhe jo të rigjenerueshme – p.sh
mineralet dhe nafta. Të rigjenerueshmet, nëse menaxhohen si duhet, japin një shtesë të
resurseve sepse ato mund të merren papushim dhe të shtohen përsëri. Burimet jo të
rigjenerueshme, nga definicioni mund vetëm të zbrazen, dhe ato nuk rigjenerohen vetvetiu në
baza afatshkurta kohore, ose të paktën sa për ti përdorur njeriu gjatë një jete. (Environmental,
2010). Pjesa e pasurisë që i takon resurseve natyrore përbën një pjesë të jashtëzakonshme të
pasurisë së shumë shteteve, ndonjëherë edhë më shumë se sa pjesa tjetër e pasurisë e pasqyruar
4

në kapital, dukë i bërë kështu resurset natyrore një aspekt kyç të rritjes ekonomike Ndërkaq,
kostot e menaxhimit të dobët të resurseve natyrore janë të larta, dhe disproporcionalisht i
afektojnë vendet më të pazhvilluara dhe të varfra, të cilët janë më direkt të varura nga resurset
e tyre për zhvillimin e jetës dhe mbijetësen. Menaxhimi i dobët përfshinë dështimet për ti
përdorur resurset e rigjenerueshme në bazë të qëndrueshme, dhe po aq edhe dështimi për të
mbledhur qeratë e duhura nga nxjerrja e resurseve, duke i lejuar kështu kompanive private të
marrin shumicën e fitimit dhe në dëm të së mirës publike të atij vendi. (Bank, 2006)

2.4 Pikëpamja e Jared Diamond për rëndësinë e pozitës gjeografike

Ndërsa sipas (Diamond, 1997), ashtu sic thekson në librin e tij Guns, Germs and Steel, zhvillimi
i madh ekonomik i Evropës në krahasim me kontinentet tjera, e sidomos atë të Afrikës, varej
vetëm nga pozita e saj e favorshme gjeografike, dhe jo nga intelekti i përsosur i tyre ose
superioriteti racor. Ai thekson se disa vende u zhvilluan më shpejtë se pjesa tjetër dhe kishin
mundësi të zgjeroheshin dhe të pushtonin pjesën tjetër të botës, vetëm për shkak të fatit
gjeografik, siç ai e quan. Sipas (Diamond, 1997), rrugëtimi i një pabarazie të tillë filloji kur
njerëzit Evropianë ndaluan së qenuri gjuetarë, por filluan të mbjellin farat e tyre bujqësore dhe
të bëheshin fermerë. Ata tashmë nuk duhej të brengoseshin gjithë kohën për të kërkuar ushqim
për të ngrënë, por mund të mendonin për gjëra më madhore, si politikat, ndërtimi i qyteteve të
mëdha ose perandorive gjigande. Por, aty ku hyn pozita gjeografike në lojë është në faktin se
vendi ku ndërtohej civilizimi duhej të kishte kultura bujqësore me veti të larta ushqyese, duhet
të kishte klimën e përshtatshmë për rritjen e atyre sythave bimorë, si dhe kafshë të tilla që mund
të zbuten dhe të përdoren për punë të ndryshme. Më pas, shteti do të mund të prodhonte
mjaftueshëm ushqim sa për të ushqyer masa të mëdha njerëzish, ata do të kishin kohë të
socializoheshin më shumë, të mësonin gjëra të reja, të inovonin, dhe më pas vinte tek
shëndërrimi hierarkal i shoqërisë. Vendet tjera, në kontinentet tjera, nuk e kishin mundësinë
për tu zhvilluar njësoj shkaku i mjedisit ku gjendeshin.

2.5 Pikëpamja e Emmanuel Wallerstein mbi varshmërinë historike

Sipas (Wallerstein, 1976) zhvillimi ose mos/zhvillimi është si rezultat i qasjes së bazuar në
sisteme. Karakteristikat themelore të kësaj teorie janë se, bota është e ndërtuar në 3 nivele
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hierarkike, të cilat njihen si bërthama, pjesa periferike si dhe ajo gjysëm-periferike. Shtetet
bërthamë, i shfrytëzojnë dhe i eksploitojnë vendet periferike për resurse dhe fuqi punëtore,
ndërsa vendet periferike varen nga ato bërthamë për kapital. Vendet gjysëm-periferike ndajnë
karakteristika të të dyja vendeve, dhe kjo teori e ndërton themelin për strukturën sociale të
pabarazisë. E gjithë qasja e teorisë qëndron në zgedhjen e një faktori analizues – ekonomisë
kapitaliste të botës.
Vendet bërthamë, si psh USA, Gjermania, Japonia, etj, janë shtete kapitaliste me kapital të
madh, rroga të larta, teknologji të avansuar, si dhe fuqi të madhe ushtarake, ndërsa shtetet
periferike janë kryesisht vendet agrare, shtete si ato në kontinentin e Afrikës, ose një pjese të
Amerikës Jugore e Azisë, vende të pazhvilluara, të cilat shumica ishin të kolonizuara më parë
pikërisht nga shtetet bërthamë. Shtetet perifike sigurojnë punë dhe Ndërsa shtetet gjysëmresurse për shtetet e fuqishmë. Shtetet gjysëm-periferike i ekspoitojnë ato periferike, ndërsa
vendet bërthamë i eksploitojnë të dyjat bashkë.
Teoria e Wallerstein e ka bazën në atë që njihet si teoria e varshmërisë, të publikuar nga (Hans
Singer, 1949), së bashku me Prebisch, sipas të cilëve, tregu mes vendeve të zhvilluara dhe atyre
të pazhvilluara është çrregulluar përgjatë kohës: vendet e pazhvilluara ishin në gjendje që të
blinin gjithnje e më pak të mira nga vendet e zhvilluara, në këmbim të punës së lirë, dhe
eksportit të të mirave materiale. Kjo teori, së bashku me disa teori të ndryshme të modifikuara
përgjatë kohës, lindën një sërë hulumtimesh të njohura si neo-marksiste.

2.6 Pikëpamjet e Acemoglu dhe Rodik mbi rëndësinë e institucioneve

Në vitin 2012, ekonomisti i njohur Turko-Amerikan, botoi një libër të njohur si Why Nations
Fail, në bashkëpunim me partnerin e tij për shumë kohë, James A. Robinson. Sipas teorisë së
propozuar nga ta (Daren Acemoglu, 2012), institucionet luajnë një rol të madh në ekonominë
e një vendi. Ata u nisën me një pyetje të thjeshtë, por me shumë rëndësi të madhe për historinë
e zhvillimit ekonomik; Pse disa vende janë më të varfra se të tjerat? Fundja, të gjithë e kanë
parasysh se rritja ekonomike në masë të madhe varet nga resurset natyrore, resurset humane,
rrjedha e kapitalit dhe teknologjia, por çfarë do të ishte roli i Institucioneve dhe sa fuqi e ndikim
kanë ato në zhvillim? Sipas (North, Institutional Change, and Economic Performance, 1990),
“ Institucionet janë rregullat e lojës në një shoqëri, ose, më formalisht, janë kufizimet njerëzore
që formësojnë interaksioet njerëzore “. Pra, i gjithë ky qëndrim, konsiston në tre parime
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kryesore, se: a) Institucionet janë të rregulluara nga njerëzit, b) janë kufizime në sjelljen
njerëzore, dhe c) se efekti i tyre madhor do të vie ndërmjet incentivave (North, Structure and
Change in Economic History, 1981). Duke qenë se intitucionet në këtë rast, janë një përcaktues
i incentivav, atëherë ato do të duhej të kishin një impakt në rezultate ekonomike, duke përfshirë
këtu edhe zhvillimin ekonomik, rritjen, pabarazinë dhe varfërinë. Pra, a janë institucionet faktor
kyç në rezultatet ekonomike ose arranzhime dytësore të cilat ju përgjigjen interaksioneve tjera,
mbase gjeografike, apo kulturore? Shumë matje empirike janë bërë pëe të tentuar të bëhët një
llogaritje mbi këtë ndikim të institucioneve.
Sipas, (Daren Acemoglu, 2012) reformat janë faktor kyçpërcaktuesit kryesorë për dallimet mes
shteteve të ndryshmë përreth botës. Përderisa Amerika është bërë më e lirë dhe ka shtyrë veten
drejt ideve të reja, drejt inovacionit, drejt ligjeve ku mbrohen të drejtat autoriale, të pronësisë,
nëpërmjet legjislaturave të saj, të njejtën nuk e kanë ndjekur shumë vende tjera, dhe kjo madje
reflektohet edhe në atë se sa teknologjikisht e avancuar është bërë Amerika si shtet.
“ Nuk mund të mohohet se, reformat institucionale të Kinës pas 1978tës, kanë bërë që ky shtet
të rritet gjithnjë e më shumë ekonomikisht asisoji sa të bëhet një prej lojtarëve kyç në
ekonominë moderne. Rritja nuk erdhi sepse kultura kineze ndryshoji, ose se një pengëse
gjeografike papritmas u hoq. Rritja erdhi sepse ekuilibrumi politik ndryshoji në një mënyrë që
ti japë më shumë fuqi atyre që ishin në gjendje të shtynin përmes reformave. Kjo premisë
nënkupton se nëse ne mund ti kuptojmë përcaktuesit e ekuilibrit politik atëherë në njëmend
mund të dizajnojmë ndërhyrje që i bëjnë shtetet e varfërfa prosperuese. “ (Daron Acemoglu,
2010)

2.7 Pikëpamja e Krugman dhe Venables mbi rëndësinë e çasjes në rrugët e transportit

Përderisa po e ndërtojmë rrugën mespërmes teorive dhe hulumtimeve të shumta se si faktorë
të ndryshëm luajnë rol në rritjen dhe zhvillimin ekonomik, do i referohemi një faktori tjetër
gjeografik, ashtu siç i referohej (Diamond, 1997) në librin e tij Guns, Germs and Steel, por
kësaj teorie do i shtohet edhe një faktor tjetër tejet i rëndësishëm, e kjo është qasja në rrugët e
transportit, si një prej faktorëve kryesorë për tregti mes shteteve. Në librin Gjeografia dhe
Tregtia (Krugman, 1991), siguron një sintezë të ideve në literaturë dhe përshkruan modele të
reja për të implementuar një studim të gjeografisë ekonomike që do ta ndryshonte natyrën e
kësaj fushe studimi. Krugman argumenton se lokacioni i prodhimit në hapësirë është çështje
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themelore edhe brenda, edhe mespërmes shteteve. Kështu, teoria tregtare e Krugmanit, për të
cilën ai fitoi çmimin Nobel, qëndron si teori që arrin të shpjegojë më mirë bazat e modeleve
apo strukturave të tregtisë, që i përngjajnë tregut konkurrues monopolistik të bazuar në
diferencim produkti, besnikëri brandi, çmimore konkuruese, dominim të ndërrmarrjeve të
mëdha, etj. Teoria shpjegon mirë dinamikat e tregtisë, të tilla si preferencat e konsumatorëve
për lloje të ndryshme të të mirave të ngjashme, etj, për të zhvilluar ekonomi nga të cilat të
përfitohet.

2.8 Pikëpamja e Mankiw dhe Barro mbi rëndësinë e resurseve njerëzore

Por, të gjithë faktorët e ndryshëm, sado të rëndësishëm, do të hudheshin poshtë pa egzistencën
e një resursi, deri tani të lënë anash në hulumtim, kapitalin njerëzor. Cka ka vlerë pasuria
natyrore, pa pasur njerëz të cilët janë të aftë të dijnë si ti përdorin ato për të prodhuar lëndë të
parë, e më pas për të prodhuar të mira të ndryshmë, çka na duhet teknologjia, nëse nuk janë
njerëzit, ose puntorët e aftë për ti përdorur ato, ose, çka na duhen fabrikat dhe idetë inovative,
nëse do mungonin njerëzit e duhur për ti dërguar përpara operacionet e prodhimit. Faktori njeri
mbetet më i rëndësishmi, nëse e nisim të gjithë këtë nga perspektiva se, fundja, të gjitha bëhën
për dhe nga njeriu. Por kur flasim për kapitalin njerëzor, ne duhet të thellohemi më shumë se
sa vetëm vendosja e tyre në qendëe të të gjithë sistemit ekonomik ose social, por në atë se si
kapitali njerëzor, dhe niveli i edukimit të tij, ndikon në zhvillimin e mëtejshëm ekonomik.
Hulumtime të shumta në faktorët determinues në rritjen e zhvillimit ekonomik kanë qenë në
rritje e sipër në numër sidomos pas viteve të 80ta, e vendosja e kapitalit njerëzor në qendër të
vëmendjes së këtyre hulumtimeve u ndihmua shumë nga pionerët e kësaj analize, (Romer,
1986), dhe (Robert E. LUCAS, 1987). Por, një kontribut i madh erdhi nga çasja empirike e
rritjes ekonomike që filloi me testimin e hipotezës neoklasike të konvergjencës ( (Barro, 1992),
(Mankiw, 1992)). Duhet nënvizuar poashtu edhe zhvillimin e kros-referencës së të dhënave në
GDP mes shteteve, produktivitetit dhe indikatorëve të kapitalit njerëzor ( (Heston, 1988);
(Barro R.J, 2001). Ideja sipas të cilës edukimi i kontribon rritjes ekonomike kthehet prapa tek
teoria e kapitalit njerëzor. Sipas (T.W, 1961) edukimi shpjegon shumicën e Total Factor
Productivity, apo ndryshe, atë pjesë të rritjes që as kapitali fizik dhe as volumi i punës arrin ta
parashikojë. Dallohen qartazi dy pikëpamje në edukimin e kapitalit njerëzor (Aghion P, 1988):
Pikëpamja e (Robert E. LUCAS, 1987), sipas të cilit janë dy burime të akumulimit të kapitalit
njerëzor, edukimit dhe të mësuarit nga bërja. Kjo e vazhdon analizën e (Becker, 1964), në të
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cilën rritja është parësisht e determinuar nga akumulimi i kapitalit njerëzor, si dhe pikëpamja e
(Nelson-Phelps, 1966) që thekson se grumbullimi i kapitalit njerëzor është motori kryesor i
rritjes dhe jo dallimi në normë apo shkallë i tyre: variancat në rritje të shteteve të ndryshme
janë të përcaktuara nga dallimet në rezervat e kapitalit njerëzor dhe respektivisht nga kapaciteti
për të gjeneruar proges teknik.
Ndoshta një prej kontributeve kryesore në shpjegimin e kësaj fushe studimi përfshin matjen e
cilësisë së edukimit në rritjen ekonomike, të realizuar nga (Barro R.J, 2001). Ai ndërtoi një
model ku si indikator i vendosi aftësitë, kryesisht në matematikë, shkenca dhe në të lexuar.
Sipas tij, kualiteti i edukimit është shumë më i rëndësishëm se sa sasia siç u mat nga mesatarja
e arritjeve në nivelet sekondare e universitare. Barro gjen se variabla e koeficientit në sasinë e
shkollimit (do të thotë nivelit të shkollimit të kryer), është e parëndësishme, përderisa cilësia e
shkollave ka një lidhje të fortë korrelative dhe është e një rëndësie të lartë.

2.9 Pikëpamja e Christensen mbi rolin e teknologjisë

Ne momentalisht po jetojmë në një botë vazhdimisht në ndryshim, dhe është evidente se
teknologjia po e përmirëson veten vazhdimisht dhe pa u ndalur. Cdo teknologji e re e shtuar,
hap horizonte të reja dhe i lejon botës të përmirësojë veten, duke e bërë atë një vend më të mirë
për të jetuar. Në një botë ku kompani janë të shtyra vazhdimisht drejt inovacionit, sepse e gjithë
ekonomia shtyhet pikërisht ndërmjet saj, është e rëndësishme që kompanitë të mbesin në hap
me teknologjinë. Inovacioni në botën moderne vjen në forma të ndryshme, ndërsa sipas
shkallës së risisë, ai mund të jetë inkremental, radikal, modular, dhe arkitektural (Henderson,
1990), dhe desruptiv (Christensen). Ky i fundit, është një nga ekonomistët e famshëm që
shpjegoi rolin e teknologjisë në librin e tij Dilema e Inovatorit. Sipas (Christensen, 1997)
egzistojnë dy lloj të teknologjive, teknologjitë mbështetëse dhe ato desruptive. Teknologjitë
mbështetëse janë ato të cilat e përmirësojnë performancën e produktit, teknologjitë me të cilat
shumica e kompanive të mëdha tashmë janë të familjarizuara, teknologjitë që përfshijnë
përmirësimin e produkteve që tashmë zënë vend të rëndësishëm në treg. Në anën tjetër,
teknologjitë desruptive janë ato inovacione që rezultojnë në performancë më të dobët të
produkteve, sepse janë më të lira, më të thjeshta, më të vogla, dhe shpeshherë, më të
përshtatshmë për tu përdorur. Ato ndodhin rrallëherë, por kur ndodhin, mund të sjellin fundin
e kompanive, edhe nëse ato janë dominuese në një treg të caktuar. Problemi këtu qëndron tek
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pamundësia për ti detektuar këto probleme, sepse sipas Christensen “ Nuk mund të analizosh
tregje të cilat nuk egzistojnë “. Kjo sipas Christensenit, mund të zgjidhet duke lënë vend nëpër
kompani për grupe të lira, grupe të cilat do të jenë të lira në ndjekje të ideve kreative. “ Me disa
përjashtime, të vetmet instanca në të cilat ndërrmarjet kanë arritur në mënyrë të sukseshme të
ndërtojnë një pozitë në kohë afatgjate në një teknologji disruptive kanë qenë ato në të cilat
menaxherët e atyre ndërrmarrjeve kanë vendosur brenda përbrenda organizatës një grup
autonom të ngarkuar me ndërtimin e bizneseve të reja dhe të pavarura përreth asaj teknologjie
desruptive “

2.10 Pikëpamjet e Schumpeter mbi rëndësinë e shkatërrimit kreativ

Bashkë me termin “ teknologji desruptive “ shkon edhe termi “ shkatërrim kreativ “, sepse kjo
e dyta në fakt nënkupton atë të parën. Termi “ shkatërrim kreativ “ u krijua dhe u përdor për
herë të parë nga (Schumpeter, 1942), dhe e konsideroi atë “ faktin esencial mbi kapitalizmin “.
Ideja pas shkatërrimit kreativ qëndron në atë se, teknologjia sjell ide të reja e inovative, që janë
në gjendje të shkatërrojne biznese të tëra, që madje mund të sjell në shkatërrimin e një industrie
të tërë, dhe krijimin e një të reje. Një rast i shkatërrimit kreativ mund të quhet edhe ardhja e
Itunes, bëri që industria e disqeve muzikore CD-Room të bjerë në numra rekord, ose në një
shembull edhe më modern, ardhja e platformës Netflix për shikimin e filmave, që bëri që një
numër tmerrësisht i madh i kiosqave të shitjes së filmave të mbyllen.

2.11 Pikëpamjet e Weber mbi ndikimin e pikëpamjeve protestaniste në kapitalizëm

Në rrugëtimin e formësimit të teorive shkencore mbi ndikimet e faktorëve të ndryshëm në
zhvillimin ekonomik, përveç hulumtimeve për faktorët tipikë, kishte edhe të tillë që ia dedikuan
hulumtimet e tyre një çasjeje ndryshe, nganjëherë edhe të nënvlerësuar, një çasjeje socioekonomike, që në raste të ndryshme, përfshin në vete edhe anën spirituale, racionale e etike të
akterëve të përfshirë në ekonomi. Max Weber ishte ndër sociologjistët më të njohur, dhe një
serë punimesh të tij akademike kanë çasje pikërisht socio-ekonomike, dukë përfshirë në
hulumtime të tij çështje besimi, religjioni, kulturore, etj, por ndoshta një prej punimeve të tij
më të njohura në aspektin religjioz dhe ndikimin e saj në ekonomi mbetet Etika Protestaniste
dhe shpirti i Kapitalizmit, të publikuar më 1905. Weber vëzhgonte ndërlidhjen mes të qënit
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Protestant dhe të qënit i përfshirë në biznes, dhe deklaronte qëllimet e tij për të eksploruar
religjionin si një prej shkaktarëve për kushtet moderne të ekonomisë. (Weber, 1905)
argumentonte se shpirti modern kapitalist shihte profitin si një fund në vetvete, dhe ndjekja e
saj ishte diçka virtuoze, e qëllimi i tij mbetej të kuptone shpirtin e këtij shpirti. Përmes librit,
Weber theksonte se ai nuk argumentonte se Protestanizmi e ka shkaktuar “ shpirtin kapitalist
“, por se ishte një prej faktorëve kontribues. Ai poashtu e pranon se kapitalizmi në vetvete
kishte poashtu një ndikim në përhapjen e ideve religjioze, por ishte diçka jashtë kapaciteti dhe
jashtë limiteve të tij për ti kuptuar dhe arritur ti shpjegojë të gjitha kufizimet dhe mundësitë për
ta sjellë në jetë një argument të plotë mbi pikëpamjen e tij.

2.12 Reformat ekonomike të propozuara nga John Williamson

Kur kthehemi prapë tek termet tipike ekonomike, një prej kontribuesve në aspektin
makroekonomik ka qenë edhe John Williamson, me idetë e tij për nevojën e stabilitetit
makroekonomik, stabilizmit si dhe privatizimit, në atë që u njoh me emrin “ Konsensusi i
Washingtonit “ Kjo marrëveshje, i referohet një pakti mes Fondit Monetar Ndërkombëtar,
Bankës Botërore si dhe Departamentit të Thesarit në Amerikë, të titulluar si Neo-Liberale, që
operacioni i një tregu të lirë dhe reduktimi i ndërhyrjes së shtetit ishin veprime kruciale për
zhvillimin e Globit Jugor. Kur ekonomisti John Williamson, e përdori për herë të parë termin
“ Konsensusi i Washingtonit “, (Williamson, 1989), ai proklamonte se në fakt po i referohej
një listë të reformave që ai besonte se lojtarë kyç në Ëashington do të pajtoheshin se ishin të
nevojshmë për Amerikën Latine. Banka Botërore dhe IMF ishin në gjendje të promovonin këto
politika përgjatë botës në zhvillim, duke vendosur kushte dhe programe strukturore të
përshtatjes dhe rregullimit, për huatë që ata i bënin. Ky set i rregullave, që u bë paketë standarde
e politikave të bashkangjitura tek çdo huadhënie, përmbante rregulla dhe politika të tilla që
krijonin stabilitet ekonomik duke e kontrolluar inflacionin, dhe duke ulur deficitin e buxhetit
qeveritar. Një pikëpamje monetariste sugjerohej, ku shpenzimet qeveritare do të uleshin, ndërsa
normat e interesit do të rriteshin për të ulur furnizimin me para. Faza e dytë ishte një reformë e
tregtisë dhe normave të këmbimit, ashtu që shteti të mund të integrohej në ekonominë globale,
që përfshinte ngritjen e ndalesave shtetërore në importe dhe eksporte dhe shpeshherë përfshinte
edhe zhvlerësimin e monedhës shtetërore. Faza e fundit ishte lejimi i forcave të tregut të
vepronin lirshëm duke i hequr të gjitha zëvëndësuesit dhe kontrollet shtetërore duke hyrë në
një program të privatizimit.
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2.13 Pikëpamjet e Jeffrey Sachs mbi rëndësinë e tregtisë së lirë në zhvillimin ekonomik

Nëse e shikojmë rrugëtimin që ka bëre ekonomia si shkencë dhe bota si tërësi, atëherë jemi të
vetëdijshëm që një prej aspekteve kryesore që e ka karakterizuar botën gjithnjë ka qenë tregtia
mes njerzve, mes popujve, mes shteteve, e tashmë, në shek. 21, mes kontinenteve. Kur jemi
tek tregtia, gjithnjë duhet të rikthehemi në gjenezën e saj, aty dhe atëherë kur në fakt, lindi edhe
i gjithë koncepti kapitalist. Cuditërisht, lindja e kapitalizmit, asocion edhe me lindjen e vetë
Amerikës, që mbetet shteti më kapitalist në botë, pra me librin “ Pasuria e Kombeve “, 1776.
Në këtë libër, (Smith, 1776), një nga personat më të rëndësishëm në historinë e ekonomisë,
theksonte se “ Tregtia mes shteteve, duhet të jetë sikur tregtia mes njerzve. Askush nuk ndihet
i sfiduar nga qepja e rrobave të tij, ose rritja e ushqimit vetëm sa për të mbetur i nxënë. Në vend
të saj, ne gjejmë punë duke bërë atë që na pëlqen të bëjmë më së shumti, dhe mbështetemi tek
të tjerët për të mira dhe shërbime tjera. Ngjashëm, shtetet duhet të specializojnë në prodhimin
e atyre gjërave që ata bëjnë më së miri dhe të tregojnë lirshëm me vendet tjera për ti përmbushur
kërkesat e tyre “ Ky argment u vazhdua më tej nga ekonomisti tjetër i madh, (Ricardo, 1817),
në shek e 19të. Ai e adresonte këtë pyetje “ Cka nëse një shtet bën gjithcka më mirë se një shtet
tjetër? Përgjegjia e ti ishte se tregtia varet nga avantazhi konkurues – sa i mirë është një shtet
në prodhimin e një të mirë relativisht me prodhimin e një të mire tjetër. Sipas (Ricardo, 1817),
edhe nëse Portugalia do të ishte më e mirë se Anglia në prodhimin e verës dhe rrobave, nësë
Portugalia do të kishte një avantazh më të madh prodhues në verë, atëherë ajo do të ishte më
mirë të eksportonte verë dhe të importonte rroba, dhe kjo do të ishte më e mira për të dy vendet.

Së fundmi, ekonomistët kanë theksuar se si tregtia ka ndikim në produktivitetin e një vendi.
Sipas (Melitz, 2003) , kur një vend hapet për tregti ndërkombëtare, ndërrmarrjet më produktive
i zgjerojnë tregjet e tyre, ndërsa ato më pak produktive munden nga konkurrenca e shtuar. Dhe
përderisa resurset lëvizin nga ndërrmarjet më pak në ato më shumë produktive, produktiviteti
i përgjithshëm rritet. Në një hulumtim shkencor të bërë nga (Jeffrey A. Frankel, 1999), u sollën
prova se vendet e hapura për tregti në fakt rriten më shpejtë ekonomikisht se sa ato të mbyllura.
Një çasje tjetër e tyre ishtë të shikonin se çfarë ndodhtë kur ekonomitë e mbyllura i hiqnin
barrierat e tyre tregtare. Prapë, ngadhënjeu tregtia e lirë. Përgjatë historisë, kur vendet e kanë
hapur vetveten ndaj ekonomisë botërore, rezultati tipik ka qenë një ngritje në normat e rritjes
ekonomike.
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Ekonomia si lëmi, mbetet ndër shkencat e vetme që i lejon personave të ndryshëm të fitojnë
çmim Nobel, duke e kundërshtuar një fitues të një Nobeli paraprakisht. Secili nga këta
ekonomistë të shquar të përmendur më lartë, kanë sjell në jetë hulumtime dhe teori aq të mëdha,
sa e kanë formësuar ekonominë në të qënit ajo që është sot, dhe kjo nuk e bën asnjërin prej tyre
gabim, madje madje, ata vetëm se e kanë bërë ekonominë një shkencë më interesante, një
shkencë me ndryshime të vazhdueshme, që i jep mundësi ideatorëve dhe idealistëve të rinjë,
që të shfaqin pikëpamjet e tyre dhe të bëjnë hulumtime në bazë të gjërave dhe faktorëve nga të
cilët ata intrigohen dhe nga ata që ata i shohin si më kompetitiv. Gjatë këtij kapitulli, u përpoqa
të sjell një pasqyrë të zhvillimit historik të teorive të ndryshme mbi faktorët që bëjnë shtytjen
e zhvillimit ekonomik, që në njëfarë mënyre e shtron rrugën për paraqitjen e mëtejme të
problemit dhe të dhënave që e ndërtojnë pikëpamjen më tej mbi mënyrën se si organizimi i
institucioneve e bën impaktin e tij në ekonomi.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Analiza e konkurrueshmërisë është një analizë e përvjetshme e cila realizohet në kudër të
Forumit Botëror Ekonomik, por Kosova mbetet ndër vendet e pakta që nuk e ka realizuar
asnjëherë këtë raport. Bërja e saj është qënësore që të dihet se ku qëndron ekonomia e Kosovës
në raport me ekonomitë tjera evropiane dhe botërore, si dhe që të ndërtohet një perspektivë mbi
mundësitë për përmirësim, e njëherish të dihen dhe sfidat kryesore me të cilat përballet
ekonomia e Kosovës si dhe bizneset që operojnë në të. Nëpërmjet analizës së
konkurrueshmërise, jo vetëm se hudhet dritë mbi situatën ekonomike në vend, por edhe ofrohet
material për të kuptuar më mirë se si aspekte të ndryshme të ekonomisë, të ndërlidhura njëra
me tjetrën, funksionojnë për të ndërtuar pasqyrën e plotë të zhvillimit ekonomik.

Mbledhja e të dhënave për ndërtimin e kësaj analize është një problematikë e madhë në vete.
Ajo kërkon të dhëna egzistuese, ato mbi bizneset operuese, numrin e punëtorëve të secilës prej
tyre, impaktin në shoqëri e të tjera, të dhëna të cilat janë të vështira për tu mbledhur. Përderisa
ka egzistuar një lehtësi në mbledhjen e të dhënave statike, problematike ka qenë mbledhja e të
dhënave dinamike, apo të atyre që ndryshojnë me kohën. Në këtë mënyrë, problemi i të dhënave
dinamike është tejkaluar duke krijuar pyetësorin në bazë të Forumit Ekonomik Botëror, dhe
plotësimit të indekseve të ndryshme në bazë të secilës kornizë përkatëse. Mbledhja e këtyre të
dhënave dhe më pas krijimi i këtyre indekseve me metoda të sofistikuara, ka ndihmuar që të
krijohen të dhëna që edhe më vone mund të përdoren për krahasim mes viteve, jo vetëm mes
periudhave të ndryshme të zhvillimit ekonomik në Kosovë, por edhe edhe për përdorim në
krahasimin e periudhave të ndryshme të zhvillimit në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Në
bazë të indekseve të ndryshme të krijuar nga 12 pilarët e zhvillimit ekonomik, ky punim do të
hedhë dritë saktësisht mbi ndikimin që kanë institucionet në zhvillimin e konkurrueshmërise
ekonomike. Këtë do e bëjmë duke e analizuar numrin indeksor të dalë nga analizat e të dhënave,
dhe duke e përdorur si njësi metrike për ndikimin që ka karshi pilarëve të tjerë të zhvillimit
ekonomik, të përmendur edhe më lartë në shqyrtimin të literaturës, ku u theksua se secili prej
tyre ka ndikim thelbësor në tjetrin.
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4. METODOLOGJIA
Koncepti i këtij studimi, është bërë në çasjen e kornizës konceptuale të konkurrueshmërisë të
bërë nga Porter. Në këtë hulumtim, është bërë mbledhja e literaturës nga autorë të ndryshëm
mbi pikëpamjet e ndryshme për çështjen e konkurrueshmërisë, ndëersa për mbledhjen e
mendimeve, qëndrimeve dhe të dhënave nga kompanitë në Kosovë është përdorur metoda e
anketimit. Studimi është bërë nga të dhëna statike mbi institucionet në Kosovë të marra nga
UBT, ndërsa mbledhja e të dhënave kuantitative dinamike është bërë nëpërmjet anketimit të
bizneseve në Kosovë.

Në hulumtim, janë përzgjedhur ndërrmarje të Kosovës nga sektorë të ndryshëm ekonomikë, të
marrë në bazë të numrit të tyre të punëtorëve, apo madhësisë së tregut, nga komuna të ndryshme
anëembanë vendit. Mostra reprezentative për një hulumtim të këtij kalibri është 78, pra 78
ndërrmarrje të ndryshme, të cilat do të bëhëshin pjesë e anketimit. Pyetësori ishte gjysëm i
strukturuar, dhe kishte në tërësi 180 pyetje, të cilat ishin të ndarë në korniza të ndryshme, në
bazë të 12 pilarëve ekonomikë, të cilët, sipas renditjes janë kështu: 1. Institucionet, 2.
Infrastruktura, 3. Stabiliteti Makroekonomik, 4. Shëndeti dhe Edukimi Primar, 5. Edukimi i
lartë dhë trajnimet, 6. Eficienca e tregut të mallrave, 7. Eficienca e tregut të punës, 8.
Sofistikimi i tregut financiar, 9. Teknologjia, 10. Madhësia e tregut, 11. Sofistikimi biznesor,
12. Inovacioni.
Të dhënat e nxjerra nga pyetësorët, u vendosën në programin e SPSS ku mandej, në bazë të
analizës së korrelacionit, u nxorrën indekse të ndryshme, të cilat vijnë në pah se sa i zhvilluar
është secili nga këta sektorë veç e veç, por që poashtu demonstrojnë se çfarë ndikimi ka secili
nga këta faktorë në njëri tjetrin.

4.1. Korniza konceptuale

Sipas (Michael Porter, 2008-2009) konkurrueshmëria është një set i institucioneve, politikave
dhe faktorëve që përcaktojnë nivelin e produktivitetit të një shteti. Niveli i produktivitetit, në
anën tjetër, e vendosë shkallën e prosperitetit që mund të fitohet nga një ekonomi. Në fjalë
tjera, ekonomitë më konkurruese kanë tendencë të jenë më të afta për të prodhuar nivele më të
larta të të ardhurave për shtetet e tyre, e niveli i produktivitetit përcakton poashtu shkallën e
kthimeve në investim në një ekonomi, dhe përderisa shkalla e kthimit është prej faktorëve
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themelorë për rritjen e ekonomisë, një ekonomi më konkurruese është e mundur që të rritet më
shpejtë në terme afatgjatë. Edhe pse të gjithë pilarët e ekonomisë, të përmendur më
lartë,studiohen ndarazi, të gjitha janë të ndërlidhura mes vete asisoji që ndikojnë tek njëra tjetra.
P.sh, Inovacioni (pilari i 12të), është i pamundur në një botë pa institucione (pilari i 1rë), të
cilat garantojnë të drejtat autoriale e të pronësisë, pastaj inovacioni s’mund të realizohet në
vende të cilat kanë cilësi të dobët të shkollimit primar (pilari i 4tërt) ose trajnimeve të mëtejmë
për punë (pilari i 5të).

Është e qartë se pilarë të ndryshëm, i ndikojnë shteteve të ndryshme ndryshe. Edhe vetë
ekonomitë janë të ndara në tre kategori të zhvillimit të tyre, dhe faktorë të ndryshëm janë kyç
për faza të ndryshme të tyre. Sipas GCI, në fazën e parë, ekonomia është e shtyrë nga rrethanat,
elementet bazike, dhe shtetet konkurrojnë bazuar në puntorë të pa trajnuar dhe resurse natyrore.
Kompanitë konkurrojnë në bazën e çmimit dhe shesin të mira apo produkte bazike, dhe
produktiviteti i tyre i vogël bie pah në rrogat e tyre të vogla. Me rritjen e rrogave, shtetet lëvizin
në shkallën tjetër, atë ku ekonomia shtyhet nga efiçienca, ku ata fillojnë të zhvillojnë procese
më të efiçiente prodhimi dhe të rrisin cilësinë e produkteve. Në këtë shkallë, konkurrueshmëria
është vazhdimisht e shtyrë nga edukimi më i lartë dhe trajnimet, efiçienca e tregut të mallrave
dhe tregut të punës, sofistikimi i tregjeve financiare, nga një treg vendor ose i huaj i madh, dhe
aftësia për të shfrytëzuar më së miri teknologjitë ekzistuese. Në shkallën e fundit, kur shtetet
lëvizin në pjësën kur ekonomia e tyre shtyhet nga inovacioni, ata fillojnë të jenë të afta për të
mbajtur rroga të larta dhe të kenë standard të lartë të jetësës vetëm nëse bizneset janë të aftë të
konkurrojnë me produkte të reja dhe unike. Në këtë fazë, kompanitë konkurrojnë vetëm
nëpërmjet inovacionit. Pra, siç e pamë, të gjithë faktorët mes vete kanë një ndikim inter-mediar,
dhe të gjithë këta faktorë jo vetëm që luajnë rol në faza të ndryshme të zhvillimit dhe janë të
domosdoshëm për të mbajtur nivelin makroekonomik, ato poashtu janë të afta të ndikojnë në
shtytjen e rritjes së një faktori tjetër.
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Figura 1. Faktorët për zhvillim ekonomik në faza të ndryshme

Figura 2. 3 Fazat e zhvillimit ekonomik
Por hulumtimi im do të jetë gjegjësisht i fokusuar në impaktin e institucioneve në zhvillimin
ekonomik. Është theksuar në kapituj të ndryshëm se secili faktor është i lidhur me faktorët tjerë
në mënyrë të pashkëputshme, dhe me këtë rast nuk do të kemi ndonjë hipotezë zero dhe një, në
mënyrë që të kemi kundërthënie në interpretim. Interpretimi i vetëm i saktë është që
institucionet KANË ndikim në zhvillimin ekonomik, por indekset e ndryshme të dala gjatë
analizimit të të dhënave të mbledhura, na japin mundësi që të depërtojmë më thellë në
interpretim se si ato e bëjnë këtë, dhe sa i kompromentuar është i gjithë sistemi ligjor dhe
institucional.
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5. REZULTATET
Qështja mbi sundimin e ligjit dhe sigurisë në Kosovë, ka qenë një temë e gjerë dhe e gjatë, dhe
që mbetet ndoshta një prej problematikave kryesore në Kosovën e pasluftës, e sidomos pas
shpalljes së pavarësisë, kur erdhi koha e njohjeve ndërkombëtare dhe anëtarësimeve në
organizatat më të mëdha botërore. Një nga rreziqet më të mëdha në përparimin e Kosovës në
sferën ndërkombëtare mbetet pikërisht sistemi i kapur gjyqësor, që nuk lejon në ndarjen e
fondeve në mënyrë të rregullt, në eficiencë të jurispudencës, në marrjen e shpejtë të vendimeve
gjyqësore dhe përfundimin e lëndëve penale, etj. Në bazë të indekseve të llogaritura nga të
dhënat e marra, një nga problematikat kryesore të sistemit të rregullit të ligjit mbetet pikërisht
pavarësia e sistemit gjyqësor, që më kapjen nga zyrtarët e lartë të shtetit nuk lejon në vendosjen
dhe mbarëvajtjen e ligjit si duhet, por proceset verbale përcillen dhe shëndërrohen në favore
politike. Njejtë qëndron situata edhe me eficiencën e rrjetës ligjore si dhe shpërndarjen e parasë
publike, që në kohët e fundit në Kosovë është bërë i njohur si skandali me tenderë, kur njerëz
të afërt me partinë politikë që ka zyrtarë të lartë në qeveri, kanë favore të dukshme në marrjen
e përgjegjësive dhe tenderëve për të kryer punë me përfitime të mëdha.
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Tabela 1. Sundimi i ligjit dhe Sistemi Gjyqësor

Rule of Law and Security
1.01

Property rights

3.92

1.02

Intellectual property

3.41

1.03

Diversion of public funds

3

1.1o

Efficiency of legal framework in settling disputes

2.92

1.05

Irregular payments and bribes

3.72

1.06

Judicial independence

2.76

1.11

Efficiency of legal framework in challenging regulations

2.78

1.13

Business cost of terrorism

4.98

1.14

Business cost of crime and violence

4.71

1.15

Organised crime

4.48

1.16

Reliability of police services

4.67

Ndërkaq, populli i Kosovës duket të ketë një besim të dukshëm në sigurinë nga rreziqet që
mund të vijnë nga krimi i organizuar, terrorizmi, etj, sepse kanë një besim të lartë dhe
mbështetje në shërbimet policore, dhe me këtë rast, kompanitë dhe bizneset në Kosovë nuk
duket të marrin masa sigurie dhe shpenzime ekstra për të siguruar mbrojtje nga rrëziqet e
këtilla.

Ndërsa, qeverisja dhe sistemi ligjor biznesor duken të jenë edhe më problematike në shoqërinë
kosovare dhe në kushtet që i ofron për avansime në biznes. Egziston një besim tejet i dobët në
qeveritarët, dhe një besim tejet i lartë se egzistojnë favorizime nga këta të fundit kur merren
vendime të mëdha, por edhe në ato vendime që nuk kanë skop të gjerë të afetktshmërisë. Pra,
këto indekse, që gjendjen në pikën e kuqe, shumë larg nivelit të dëshiruar, tregojnë një gjendje
ngoshmërie nga qytetarët, të cilët jo vetëm që nuk i besojnë qeverisjes, por edhe janë të
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vetëdijshëm që këta të fundit nuk po bëjnë asgjë në legjislatura për të përmirësuar biznesin në
Kosovë, mënyrën se si operojnë ndërrmarrjen, apo edhe thjeshtë në faktin që me vite të tëra
nuk janë marrë vendime të duhura në avansimin e privilegjeve ose rritjen e mbështetjes për
prodhuesit vendor. Indekset që tregojnë fuqinë e raportimeve financiare, mbrojtjen e interesave
të aksionarëve, e të tjera faktorë brenda biznesit qëndrojnë diku në mes, që nënkupton se të
përfshirët në biznes problemin e adresojnë tek nivelet më të larta të hierarkisë, ndërsa besimi
shkon duke u forcuar gjatë rrugëtimit poshtë këtyre niveleve ku përfshirja qeveritarë është më
e ulët, ndërsa biznesmenët takojnë njerëz të cilët përballen me problematika të njejta si të tyre.
Tabela 2. Qeverisja dhe rregullimi biznesor

Governance and business law
1.04

Public trust in politicians

2.71

1.07

Favoritism in decisions of government officials

2.75

1.08

Efficiency of government spending

3.23

1.09

Burden of government regulation

3.28

1.12

Transparency of government policymaking

3.73

1.17

Ethical behaviour of firms

3.43

1.18

Strength of auditing and reporting standards

3.73

1.19

Efficacy of corporate boards

3.56

1.2o

Protection of minority shareholders interests

3.38

1.21

Strength of investor protection

3.71
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Në punim, u shtjellua përgjatë literaturës roli i konkurrueshmërisë, dhe gjegjësisht, roli i madh
që institucionet kanë në arritjen e saj. Ato mbetet si një stampë, vula e parë dhe e fundit që e
vendos fatin e të gjithë qytetarëve të vendit, për të mirë, nëse vendimmarrjet janë në dobi të
mirëqënies së qytetarëve dhe ngritjes së mundësive prë biznes, ose për të keq, nëse vetë
institucionet ndjellin dhe mbjellin gjatë gjithë kohës brenda për brenda vendit një ideologji se
korrupsioni është e vetmja rrugëdalje, dhe keqpërdorimi i pasurive kombëtare dhe shtetërore,
rruga më e shpejtë drejt pasurimit. Mbase e vertëtë, një person mund të bëhet shumë shpejtë i
pasur nëse gjatë vendosjes së tij në pozitë të lartë keqpërdor atë pozitë në interesa të tij vetjake,
mirëpo e gjitha gjymtohet kur mënyra se si funksionojnë proceset tjera në vend, rregullativat
dhe ligjet që e bëjnë jetën më të lehtë dhe të mundshme, ngelen prapa.

Kosova ka një indeks të rregullit të ligjit dhe institucioneve shumë të ulët në krahasim me
vendet tjera të rajonit, të Evropës, si dhe të vendeve me ekonomi të avansuar. Egziston një
korrelacion ndërmjet përmirësimeve në rregull të ligjit dhe performancës ekonomike në
Kosovë. Ndërrmarjet në vend kanë një besim relativisht të madh në institucionet e sigurisë, por
janë në përgjithësi më pak të shtyrë nga institucionet ligjvënëse. Mes tjerash, egziston një besim
i vogël drejt institucioneve gjyqësore. Perceptimi i madh se egziston një nivel i lartë i
korrupcionit dhe jo-efektivitetit nga populli në Kosove e gjymtojnë rëndë cdo përpjekje për të
avansuar para konkurrueshmërinë në ekonomi dhe rrjedhimisht mirqënien e qytetarëve.
Ndërrmarjet kanë një besim përgjithësisht të vogël në përdorimin e gjyqeve për arritjen e
marrëveshjeve në problematika të ndryshme vetëm për shkak të besimit se sistemi është i
pabesueshëm dhe thellësisht i kompromentuar. Pra, në bazë të indekseve për institucione,
ligjvënie, rregullativa, procese gjyqësore etj, Kosova qëndron shumë ulët karshi vendeve të
tjera dhe duhet të përmirësojë dukshëm sistemin qeverisës dhe kordinimin institucional nësë
dëshiron të shohë rezultate në krjijimin e një ambienti më të mirë biznesor si dhe në arritjen e
një niveli më të lartë konkurrueshmërie. Duke pasur një pozitë të përshtatshme gjeografike, me
pozitë në një vend në Ballkan me rrugë të mira lidhëse me vendet përreth, me një reliev që i
mundëson zhvillim të bujqësisë për të plotësuar nevojat e rendimenteve nacionale, por edhe që
i mundëson një zhvillim të turizmit malor, me një popullsi të re, më të renë në gjithë Ballkanin,
me një popullsi të arsimuar e me prosperitet, është dëm i madh që nuk punohet në lënien e
interesave vetjake dhe përfundimisht në përmirësimin e proceseve të punës, të legjislacioneve,
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të proceseve gjyqësore, që ti jepet mundësi ndërrmarrësve të rinjë ta dërgojnë vendin para, ta
shtyjnë Kosovën drejt tregjeve të reja, dhe përfundimisht drejt prosperitetit.
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